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ACTA VINCENTIANA
SANCTA SEDES
`819
S. CONGREGATIO DE RELIGIOSIS.
EM.MI CARDINALIS VALERI EPISTULA
AD REV.MUM SUPERIOREM GENERALEM
Prot. Nr. S.R. 5/61.
Roma, 6 Ottobre 1961.

Rev.mo Padre Superior Generale,
Alla lute della Constituzione Apostolica a Sedes Sapientiae
c della Istruzione Religiosorunz institutio », questa Sacra Congregazione ritiene ora opportuno insistere su taluni aspetti della
preparazione diciplinare e dottrinale del giovane Clero in Italia.
Non e del tutto raro, infatti, che si notino atteggiamenti —
qztali una scarsa umilta, un vivace spirito di critica all'operato
dei Superiori, un concerto non del tutto esatto delrobbedienza,
una certa contrariet y al sacrificio, una valutazione non sempre
rota di alcuni problemi dottrinali — che sembrano rivelare un
senso della vita poco conforme a quello proprio di chi aspira
al Sacerdozio.
Tali deficienze, non certo imputabili a mancltevolezze da parte
degli organi responsabili della formazione dei giovani religiosi,
trovano forse la loro radice nelrambiente di provenienza delle
vocazioni, spesso impregnalo di mondanita e di laicism°, in antitesi con lo spirit° di morlificazione e con la ricpettosa obbedienza alle legittime Autorita Ecclesiastiche.
Questo Sacro Dicastero, pertanto, sente it dovere di richiamare rattenzione della Paternita Vostra Reverendissima e di tutti
color° cite sotto preposti al governo, all'insegriaineido ed
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forn►azio►►e spirituale delle nuove leve di Religiosi, segnatatnente
di quelli candidati al Sacerdozio, sulle seguenti raccomandazioni :
Sia intensificata la preparazione dei Religiosi per affrontare
senza pericolo o cedi► enti le deviazioni del ►nondo attuale,
con la sicurezza della dottrina e con it possesso delle virtu
necessarie, specialmente dell'untilta, della obbedienza e
dello spirito di sacrificio. In modo particolare i giovani
leviti devono essere ben formati nella san g dottrina sociale

della Chiesa ».
Voletnieri profitto dell'incontro per confer ► ari, con sensi
di deferente ossequo
della Paternity Vostra Reverendissima
devotissimo nel Signore.

V ALERIO Card. V ALERI,
Prefct to.
(8201
Nova domus erecta. — S. Congregatio de Religiosis, die 30 octobris 1961, benigne facultatem tribuit deveniendi ad canonicam
erectionem domus in civitate v.d. San Francisco de Macoris, in
Provincia de Portorico.

[821]

REGIMEN CONGRECATIONIS
NOMINATIONES ET CONFIRMATIONES

Die 3 iulii 1961 :
M ASTELLA Carmine, superior in Salerno.
Ad tertium triennium :
B ATINI Guido, superior in Roma (Istituto San Michele);
F IESTARI Luigi, superior in Roma (Parrochia SS. Trinit y ;.
Die 10 iulii 1961 :
F AGAN Thomas, superior in Dublin (All Hallows College).
Ad tertium triennium :
F ECK Norbert, superior in Cuvry ;
B ROSSARD Henri, superior in Chantepie.
Ad secundum triennium :
B OUVIER Auguste, superior in Villebon.
Die 12 iulii 1961 :
Ad quartum triennium (facultate a S. Sede concessa) :
JOB Mathias, superior in Madrid (Calle Fernandez de la Hoz);
Van der V EER Jan, superior in Helsingbr.
Die 19 iulii 1961 :
Mc CUI.LEN Richard, superior in Glenart.
Mc GINC Aidan, scholasticorum director in Glenart.
C AHALAN James, superior in Mill Hill (St Vincent's Presbytery).
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Die 24 inlii 1961 :
LEMMEN Jodo, superior in Ribamar.
ZWARTHOED Thiago, oeconomns provincialis vice-provinciae hollandicae in Brasilia.
Acl secunCIUM triennium :
Van BILSEN Jan, superior in Willemstad ;
DONDERS Joseph, superior in Wernhoutsburg ;
MENNENS Louis, superior in Eindhoven ;
HERMANS Henri, superior in Tien-Mu ;
DOMENO Simeon, superior in Cordoba ;
DELGADO Luis-Enrique, superior in Montevideo.
Ad tertium triennium :
HAAZEVOET Bernard, superior in Rum pen.
Die 31 Will 1961 :
SUTTI Celso, scholasticorum director in Piacenza.
PETTI Roberto, superior in Baltimore (3600 Claremont Street).
Die 7 augusti 1961 :
D'AussAc Franck, superior in Beauvais.
LIGNIE Georges, superior in Ailly-sur-Noye.
RENS Juan, provinciae Pacifici consultor.
Die 16 augusti 1961 :
BAYLACH Oriol, minoris seminarii superior in Quito.
DEIMERLY Georges, superior in Madrid (Calle tres Cruces).
O'KANE Kevin, provinciae Hiberniae consultor.
Mc CULLEN Richard, eiusdcm provinciae consultor.
ALTHOFF Hubert, vice-visitator vice-provinciae Costaricanae, ad
secundum sexennium.
HAAZEVOET Bernard, consultor provinciae Hollandiac, ad secundum sexennium.
Die 21 augusti 1961 :
Van den BERGH Agostino, consultor vice-provinciae Hollandicac in Brasilia.
JAcoBs Geraldo, consultor eiusdcm vice-provinciae, ad secundum sexennium.
Die 28 augusti 1961 :
Van DRIEL Michel, superior in Surabaja (DP. Raya Dr. Su/ouzo).

Die 5 septembris 1961 :
SUCHOMEL Karl, superior in Salzburg-Mulln, ad quartum
triennium (facultate a S. Sede concessa).
Die 12 septembris 1961 :
MAJCHRZYCKI Jan, superior in Zagan.
KOWALSKI Joachim, superior in Slubice.
PUENTE Severino, superior in Murguia.
BERNAL Moises, superior in Badajoz.
PURINO Ottavio, superior in Sassari (seminario).
BAUDO Francesco, superior in Chiavari.
LOPEZ José-Maria, superior in Maracaibo.
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LIPINSKI Jozef, superior in Wroclaw.
CAMARERO Antonio, superior in Andu jar.
BECKERS Francisco, superior in Cameta.
MURCIA Giovanni, superior in Intra.
GOMEZ Daniel, superior in Barquisimeto (Colegio

Sucre).

Ad secundum triennium :
LOPEZ HUIDOBRO Jose:, superior in Limpias.
LORENzo Aser, superior in Villafranca del Bierzo.
DE A .MBROGIO Giusto, superior in Cagliari (Piazza San Domenico).

So-11u Antimo, superior in Como.
Ad tertium triennium :
SMOLUK Antoni, superior in Skwierzyna.
GARCIA-RODRIGUEZ Jose, superior in Maceda.
GARCIA-TEJERO Felix, superior in Tarcla jos.
Die 18 septembris 1961 :
MENDES-COSTA Manuel, superior in Funchal.
ALMEIDA Antonio, superior in Braga.
SAMPAIO-RIBEIRO Joaquim, consultor provinciae Lusitanac.
REIS Fernando, eiusdem provinciae consultor.
GRACIA Manuel, consultor provinciae Philippinarum.
Die 25 septembris 1961 :
BLANCHANDIN Bernard, superior in Kouba.
STEFANOWICZ Feliks, occonomus vice-provinciae polonae in
Brasilia.
Ad secundum triennium :
MERINO Jose-Maria, superior in Huelva.
CALZADA Mariano, superior in Valdemoro.
GARCIA Felipe, superior in Madrid (San Pedro, 3 duplicado).
BAYLACH Jorge, superior in Loja.
VASOUEZ Osvaldo, superior in Marra.
[822
De PROPRIIS Missarum ac Officiorum nuperrime editis. —
Ut plurics iam commernoravinius, PROPRIUM OFFICIORUM Vaticanis typis editum, Romae prostat, apud Ephemerides Liturgicas.

Singula exemplaria pretio veneunt Libcllarum italicarum 500 ;
scu novorum Francorum 4,00 ; seu Dollariorum 1,00. Apud Ephemerides, prostat etiam novissimi PROPRII MISSARUM Vaticana
editio, quorum singula exemplaria eodern constant pretio : scilicet : Lib. 500 ; NF 4,00 ; Doll. 1,00. Sodales ergo, typicis illis
editionibus uti cupientes, exemplaria clirecte ab Ephemeridibus
posiulent, quarum videsis epistolarem inscriptionem :
Spett. Edizioni Liturgichc e Vincenziane
Via Ponipeo Magno, 21
(Italia) ROMA (608)

— 421 —
[823]
Corrigenda. — In novis lectionibus historicis referendis (Vine.,
34, p. 408-409, nonnullae irrepsere typographicae mcndae. Quarum
videsis clenchum :
Errata
,vagina
linen
Corrige
navarit
407
31
navarit
Letio
408
7
Lectio
esse
408
10
sese
perentibus
408
parent i bus
31
eminuit
409
emicui t
13
Mendis haud crehris argutus lector ignoscit

[823 his
Relatio schematica annualis. — Cum multae lam Provinciae
Relationis annuac (1961) formulas act Secretariatum Generalcm
laudabiliter remiserint, nonnullarum tamen Relationes adhuc
desiderantur. Quarum, proincte, enixe rogantur Visitatores, ut
illas quamprimum mittendas curent, ne Relationis Generalis pro
S.Scde redactio moras longius patiatur.
n••••,174,4M11.../WWW,

STUDIA VINCENTIANA
[824

VINCENTINORUM CONDICIO ASCETICO-IURIDICA
V INCENTII g C ARITAS ».
Christiani perfectio in caritatis fervore atquc exercitio recte
ponitur, quibus fovendis adest quidem et prodest Evangelii consiliis
obtemperatio, quippe qua avertuntur caritatis impedimenta ; ipsa
autem caritas magis niagisque crescit ferventioribus actibus. Sanctus
Pater noster Vincentius —cuius nomen caritatis insigne est toti
Ecclesiae notum—, misericorclia erga aegrotos et pauperes Christi
exemplo commotus, curialem Warn . Caritatis . associationem instituit,
qua fideles, quibusdam adiuvantibus pictatis exercitiis ultro additis,
fraternae caritatis praecepturn plane observarent, et christianam
perfectionem per supererogatoria beneficentiae opera obtinerent. Ad
Caritatem » postea latius per pagorum curias propagandam, alios

sibi adscivit Vincentius sacerdotes, qui, caritatis actus inter omnes
excellentissimos in ministerio sacerdotali ipsimet peracturi, pauperes
rusticanos missionis » exercitiis prius praeparabant.
V IA IN METAM.
Temporis autem decursu, nec sine Providentiae quidem ductu,
Caritatis » Institutor, primo ecclesiasticis commilitonibus, dein
selectis « Caritatis » membris e suo laterc etiam, proposuit, quo ferven-
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tiores et in caritatis exercitio expeditiores ipsi fierent, communem
vitam agere cum evangelicorum consiliorum studio, votis tandem
aliquando confirmato. Quac cum ab cis accepta fuissent, novum
inceptum est ita vitae institutum, ab Ecclesia protinus approbatum,
cuius scopus dirccte intentus erat, non quidem prout apud religiosos
ad propriam contendbre singulorum salutem et perfectionem procul
a mundo, sect, plane ex contrario, medio in mundo misericordiae
ergs pauperes opera exercere, caritatis videlicet praesertim spiritualis
missionarios ., et pracsertim corporalis « caritativas : I! y a donc
cette difference entre cites [Vincentinael et les religieuses, que les

religieuses Wont pour fin que leur propre perfection, au lieu que ces
filles sow appliquees comme nous au salut et soulagement du prochain
(SV VIII 239 ; cf. XI 364 ; XII 87). Cui sane minime officit quod, ut
isce finis fructuosius obtincretur, decreverint primores illi Vincentini
et Vincentinae consiliorum inire viam in quandam religiosorum imitationem.
missioClaustrum igitur Vincentinis a Patrc impositum, est,
nariis quidem ampla lataque arva, attpres dun buisson vitam tandem
vcro longac vicorum viae : Votre
finituris (V 204), « caritativis

monastere est la ',raison des malades... ; votre cellule, tine chambre
de lottage... ; votre cloitre, les rues de la ville oh volts allez en hiver
et en quelque temps que ce soit pour chercher les pauvres malades
(SV X 663).
PATRI FIDE

Fs.

In tantum igitur Patrem fideles, quern ad modum Vincentinae

filles de paroisse, sic et Vincentini de corpore deri saecularis firmiter
permaneamus, nec umquam a vincentiana nostra vocations alienari
sinamus ab its qui cicrum in « clicticesanum
et « rcligiosum»
dividentes, cum religiosis nos comprehendunt. Quorum quidem divisio
ista minim quam incleganter fuerit conficta ; praeterquant enim quod
iogicas huiusce modi sciendi leges ignorat, anticanonica sane est,
cum per nostrum ius universum constans pervadat oppositio conceptuum « sacculare . et « regulare » seu dudum religiosum
ut in
Codicc vidcre est, uncle amplius quadraginta canones extemplo profern possunt in argumentum. Enim vcro sunt qui adtributionem
« dents saecularis. stomachantur ; verum praecaverant isti significationem iuribus ignotam voci «
saeculari * fraud sine iniuria imponere.
Rectene an secus ?
Attamen non facile hacc clarescent nisi rem ab initiis capiamus et
longam percurramus viam. Agedum !
CANON

107.

Lx divina instiltilionc sunt in Ecclesia clerici a laicis distincti ; ex Ecclesiae autem institutione, est etiam, praeter clericalem,
evangclicae perfectionis status, quem qui non profitcntur, fideles
communes pergunt ; sed ex evangelicis, alii ad ecclesiasticum ordinem
cum clericis elevantur, alii vero in populo christiatto remanent ..
Sic, vet fere, expedicns forte foret —quandoquidem in limine iam
sumus Concilii oecumenici— renovare et explicitius complcre canonem
107 Codicis inns canonici, nam de facto, c christianis, alii stint clerici
01) officii !minus, alii laici ; corum aliquot clam evangclici fiunt
perfectionis vitam prolitentes, communes esse desinunt ; denique,
ecclesiastici, seu « personae ecclesiasticae. et sacrae, a popularibus,
seu c « plebe sancta 0, ratione fori ct consecrationis secernuntur.
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5. En conspectum ; sed qua tabula caret ob impotentiam preli
perspicuitatem suppleat lector :
FIDELES:
A. Communes :

B. EVANGF:LICI :

Liberales :

b. Re/igi,)si
v. Congregales
v. Institutivi lw.Conununitarii 1 w. Regulares
a.

1. Laici :

1. Populus christianus
2. ECCLESIASTICUS
ORDO

II. CLERICI :

Clerus : i.

Saecularis

ii. Religiosus

I
CHRISTI FIDEL'S.

Fidelis quis constituitur, et « persona » in Eccicsia, per catholicae ticlei in baptismo professionem, qua transit homo e pagana
infidelitatis condicionc in christianum fidelium statum ad salutem
omnibus necessarium. Baptism° ergo horn. huius mundi principi,
Satanae, renuntiat ut Christ° adhaereat, divinis praeceptis et ecclesiasticis legibus, conditis et condenclis, sese subiciens, quibus in
ultimum sui 'Mem ducatur. Ob baptismatis igitur renuntiationes,
christianus, homo Christi, alter Christus, etsi in mundo vivcre pergit,
de munclo sicut Christus non est ; eum non decet, ci non licet, huic
sacculo conformari, sed cnim ad Christum fidclitcr scquencluin manet
obstrictus.
CONIUGALIS S I ATUS.

Iam vero, intra gencralem fidelium statum, sunt speciales
vitae status, iique elections optivi, quos cuilibet christiano, vocatione
quidem suhaudita, libere suscipere licet.
Et in primis est communissimus coniugatorum status, in qucm
natura ob cius necessitatem vehementer inclinat, per sponsalia et
matrimonii sacramentum suscipicndus, quo christiana farnilia ad
filios Dco procrcandos (Tob. 8, 9) aptis iuribus et obligationibus
constituitur. Enim vero, innurneri coniuges, medio quidem in mundo
—nam « qui cum uxore est, sollicitus est quae sunt mundi..., et quae
nupta est, cogitat quae stint mundi » (1 Cor. 7 32, 34)—, baptismo
tamen et rnatrimonio sanctificati, ac Mariam et Ioseph intucntes,
aeternam salutem atquc adco christianam perfectionem adipiscuntur.
SEOUUNTUR AGNUM

8. At « pater futuri sacculi », in quo « filii resurrectionis n neque
nubent neque nubentur, angclorum %.iam exempt° et verbis proposuit
illis qui capere potcrint ingredicndam, tanto gloriosiorern et magis
meritoriam quanto adeo difficiletn. Ham ergo solitariam vitae condicioncm —0 ad honorem carnis Dornini » (S. Ign. Antioch)—, ut Dco
videlicet sine divisions sese in ultroneam scrvitutcm otlerrent,
amplexac sunt primaevac virgines christianac, quas continuo imitati
sunt fideles non pauci, omnes nimirum qui ad continentiam se
obligarunt in statu caelibali ecclesiastico.
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VER US'. • DISCI PULUS.

Quantumvis verum sit quon
tibidinetn subegisse continentiae
palma est » (S. Cypr.) et ideo virgines functac rnartyrio stmt... quoad
vita superstes fuit » (S. Meth. Olvmp.) nam magnum quoddam et
longurn martyritun videtur virginitas » (S. Chrysost.), nihilo minus,
ferventiorcs inter christianos altero quo Christus coartabatur baptism°
cupierunt semper baptizari, ut in perpetuam tandem ci adhaererent
koinonian et tanto nomine digni fierent : Tunc V ere Iesu Christi discipulus ero » (S. Ign. Antioch.).
At sanguinette martyrum aetati successit facilis pax, et mundus
eo christianis magis cavendus inimicus exstitit, quo favorahiliorem se
dabat :
Mundus isle periculosior est blandus quam molestus
(S. August.). Ut ergo contra mundum inimicitiam in baptismo professam efficacius exercerent, fuerunt christiani qui, saeculum etiam
corpore cleserentes, in descrto, dein in claustro, se vivos sepelierunt
ad vitam evangelicam in voluntaria paupertate ducendam sine negotiorum saccularium impedirnentis, mortem quandam civilem, N'el
saltem socialem, sic amplexi : . Tu autem morinus es et toti rnundo
crucifixus (Const. monast., ca. 360).
II. Tertius sic inchoatus est in Ecciesia specialis vitae status, in
Concilio calcedonensi (451) primo iuridice agnitus, et, oh in eo
necessariam sui ipsius per oboedientiam abnegationem, cum martyrio
probe cotnparatus (Cassian.). Huius status professio, ideo . conversio »,
renuntiatio » et « alter baptismus » recte appellate est, quia christiani
illa a mundo dissociatio et cum co repugnantia in baptismo promissa,
denuo tune affirmatur et novis vinculis roboratur :
Secundo post
baptismum gradu inisti pactum cum adversario tuo dicens Renuntio
diabole, et saecttlo trio,' (S. Hier.).
II
V ITA APOSTOLICA.
Christus, verae religionis initiator et consummator, ex discipubs quos sibi fecerat, aliquos elegit uti Ecclesiae suae duces contra
regnum tenebrarum et mundi rectores militaturos, eosque, doctrina
et potestate apprime instructos, misit in mundum ad praedicandurn
et novo ritu Deum colendum in omnium hominum salutem. Qui
eandem postca legationem et cultus ministerium accipiunt, cum de
illis dixerit Christus Non stint de mundo, sicut et Ego non stun
de mundo., inter homines quidem vivere debent, sed a temporalibus
vitae occupationibus et saccularibus negotiis alieni, eccicsiasticis
ministeriis demum vacaturi, et mundo utentes,
tarnquam non
utantur ».
Qucm ad modum ergo primo circa Christum Apostoli . relictis
omnibus », sic deinde circa singulos apostolos eorumque successores
vixerunt primitiva collegia sacerdotum sett presbyteria », in its quae
Del eitisque regni stint occupati :
Comtnunis vita... est necessaria...
his qui... vitam apostolorum eorumque discipulorum imitari volunt
(Clem. I). Incepit sic in Ecclesia constitui certa iuxta Scripturas, Patres,
et Concilia vivendi norma ab illis servanda quibus sacra conferebatur
putestas.
S TATUS CLERTCALIS.
14. Secus namquc quam in lege Movsis, ecclesiastica potestas
non est amplius hereditaria : cum ad religionem per Christum
colendam orclinetur, his tanium concreditur qui illa recte sancteque
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utentur : « Sint ergo sancti, quia et Ego sanctus sum » (Lev. 21, 8).
Hinc, post diuturnam candidatontm praeparationem, meliores ex cis
appellat, Christum irnitans, et sibi adoptat Ecclesia initianti illa
cacrimonia qua primo —iuxta romanorum adoptionis ritum— elccto
capillos tondct in signum posscssionis, eique dein, saccularibus yestibus dcpositis ad vitae status mutationem signilicandam, « habit=
sacrac religionis imponit » (Rit. tonsur.). Fidclis, cicricus ita effectus
et a tnundanis segregatus, co ipso profitetur se veils in clericalem
statum conscendcre, eiusque vitae disciplinae libere scsc subicere ;
qua dcmum sub condicione, sacra potcstas per ordinis sacramcntum
ei impertitur gradibus —in exemplum videtur magistratus civilisusque ascendentibus, totiens quidem clericali professionc saltem
implicite iterata.
CLERICUS ET EVANGELICUS.

Inter istos duos postremos status speciales maxima haec
intercedit differentia, quod clericis, habito corum consensu circa
sui ad munus elcctionem, vitae sanctitas imponitur, oh sacri ministcrii
officium : ad munus appellantur sanctiores, qui hanc sanctitatem
canonica clericorum disciplina usque augendam conservare ex ordinationis professionc tencntur
dum evangelici —virgines, ascetae
aut monachi— sua sponte ad consiliorum amplcxum sc convcrtunt
et ntundi repudiationem profitcntur, quo facilius christianae perfectioni
operentur : « Non ordinatur virgo, praceptum enim Domini non
habenms, siquidcm voluntatis est haec certaminis corona » ; « confessor non fit ordinatione, res enim est voluntatis (Const. apost., ca.
400).
III
ECCLESIASTICUS ORIA)

Ipse quident Christus Ecclesiam instituit societatem inaequalem
dum necessariam huius potestatem, non toll corpori, sed quibusdam
dumtaxat selectis membris contulit, in « pastores et
gregem Dei
tliscipulos suos ita dispescens. At Eccicsia postea constituit speciales
vitae status, et clericalem, ct evangclicum, quorum insuper profcssores
in peculiarem classem socialem ecclesiasticam tandem extulit, primo
clericos ob corum munus, dein evangelicos —virgines, martyrcs,
confessores, monachos— oh Comm exemplum : « Differentia inter
Ordinem et Plebem constituit Ecclesiae auctoritas
(Tertul.). Hic
« ecclesiasticus Ord°. (Cod. Theod.) —« laicalis Ordo », svntagma
quod recens quidam forsan ad laicos palpandos e mcdio aevo cruere
vellent, cst contradictio in terminis— charactere quodam sacro adornatus, variis fruebatur reverentiac, honoris, sustentationis, immunitatis civilis, cet. praerogativis ; in cum autem lideles per
ordinationes e communi, populari et plebcia condicione ascendehant,
qua promotions de foro Ecclesiae efficicbantur, ct ideo « personae
ecclesiasticae » tandem appcllati fuerunt. Hinc, vctera iura diccbant :
« Duo sunt genera christianorum : (1)1 Est autem genus unum...
Ia); clerici, et I b)1 Deo devoti, videlicet, conversi... [2); Aliud 'ero
est... laici... his concessurn est tixorem ducere... » (Gratian, 12, 1, 7).
CLERICORUM SANICTITAS.

17. Nec Levi 'lace omnia Ecclesiae arhitratu liebant, sed in certa
sanctitatis nota, cultualis aut iuridicac, fundahantur. Profecto, fidelis
omnis, iam Dci elcctione et vocations
sanctus », per baptism=
Christ() devotus, et in confirmatione Spiritu Sancto unctus —« caro
ungitur ut anima consecretur » (Tertul.)—, ulterius adhuc
sacratur
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seu e sacrata plebe », in staturn turn
cum c o populo sancto Dei
clericorum, turn evangelicorum ascendit.
Porro, sacratio seu cultualis sanctitas propter quam clerici in
Ordinem » evehuntur, ilia est supernaturalis cum Verbi incarnati
saccrdotio configuratio ciusdemque potestatis participatio, unde els
quaedam advenit super-ma dignitas atque venerabilitas a fidelibus
agnoscenda (1 Tes. 5, 12 ; 1 Tit. 3,13 ; 5, 17). Sacra ergo clericorum condicio publice religioso sancitur ritu, quo, ascendentibus gradibus a
tonsura ad Sanctissimi coronationem, et sacrum principatum per characterem sacramentalem ministerialem participant, et ad ilium tota sua
vita exercendum ex officio dcputantur, ita sane, ut iam a saeculi occupationibus et a profanis ncgotiis sit illis abstinendum, divinis dumtaxat
vacaturis : Ordinandus, indutus « habitu sacrae religionis », benedicitur
ut « devotus in Ecclesia persistat (Rit. tons.).
V I RGINUNI SACROSANCTITAS.
Quod attinct ad evangelicos saccrdotio expertes, virgines et
monachos, fons uncle manat eorum sanctitas et sacra indoles propter
quam in Orclinem » assumuntur, est in genere sua ceterorum ad
bonum impulsio per exemplaris vitae lumen et vim :
Utriusque
sexus virgines credentibus et credituris mirifica virtutum exempla
praebebunt » (Clement. I) ;
Quod nos [sacerdotes] labore docencli,
hoc isti [monachi] cura vivendi proficiunt » (Anon. saec. VI ; PL 99, 80).
Specie vero, illorum aped plebem christianam aestimatio,
honor et veneratio, processit ex miranda admodum virginitate, religionis
causa custoclita. Ad omnes quiclem christianos dicitur
Templurn
Dei estis « corpora vestra membra stint Christi », membra vestra
templa sunt Spiritus sancti qui in vobis est » ; at vero turn praesertim
christianus corpus Domino offert, quod Deo exhibeatur hostia sancta,
cum illud illibatum a passionihus servat. Maxime tamen Deo in
corporc suo is glorificat qui
propter regnum caelorum » illud alteri
non tradit cui adhaereat eiusque membrum fiat ; perpetua nanique
continentia adeo naturae vices superat, ut cligitum Dci cum fulgore
ostcndat.
M UNUS SACRUM.
Sacra virginalis corporis condicio aucta antiquitus inveniebatur
ex communiter admissa notione quod, semel concepto virginitatis
munus Deo devotum exstabat, siquidem omnibus
proposito, corpus
videbatur res illas in Dei dominium aliquo modo transire et fieri
sacras quibus homo in Dei reverentiam se privat, eas sive destruendo in sacrificiis, sive ad religiosos ritus totas dcstinando in
Qui in castitate vivit, corpus strum vovit Deo
consecrationibus :
(Orig.).
C HRISTI SPONSA
22. At potissima forte causa cur virgines habebantur sacrae,
quaedam erat in Ecclesia persuasio, ex Scripturis sane abducta, quod
virgo erga Dominum se hahet sicut uxor erga virum cuius per
matrimonium fiebat mancipium : Nupsisti Christo : illi carnem loam
tradidisti (Ter[.) ;
virgo sponsa est Christi, et vas Domino dedicatum » (S. Basil.) ; malunt virgines christianae integritatem mentis
et corporis Sancto magis dicare Spiritui quam marito » (S. Ambr.).
Pronum erat indc quod ad virginitatem profitendam tandem inciperet
mos induendi nuptarum velum, et quod specialis adhiberetur vclationis ritus :
Christus et alicnas sponsas et maritatas velari iubet,
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(Tert.). lam tune, nihil minim quod
utique multo magis suas
. virgines... a fratribus omni honors... cumulatae erant » (Tert.)., quod
eis —utpote in Ordinem admissis— ct insignis adsignabatur locus in
templo, et memoria in actione liturgica, quod c honis Ecclesiae
nulla debet virginibus sacris
quandoque alerentur, gumd denique
irrogari iniuria » (S. Ambr.).
MONACHORUM SANCTJTAS.
Secundus adcrat in vita monachali sacrationis fons ex alterius
evangclii consilii observatione erumpens, temporalium etenim bonorum
abdicationem ita primaevi monachi profitebantur, ut censerentur
—ex quadam forte divini servitii confusione cum servitute humanase sui suarumque rerum potestatem amittcre, quac omnia in Dei
dominium transibant, co ferme modo quo uxor suum corpus, aut
servus suas etiam vices et opera, in mariti, aut eri, potestatem transferebant : Ipsorum opera ct corporis sanctimonia veluti res quaedam
sacra Deo dedicatur » (S. Basil) ; . Ingressi monasterio, pro ingressu,
se suaquc dedicant Deo » (Tustin.) ; cum ipsum corpus obtuleris, et
de cetero ne illius quidem potestatem habeas, tamquam quod res
sit Deo consecrata..., cum its solis qui... et ipsi sunt Deo prorsus
dicati, versari debes » (Const. monist.) ; « se ipsum et sua membra
tradidit in alterius potestatem » (S. Basil.) ; . ne sui quidem ipsius
esse se dominum cognoscat » (Cassian.) « ex illo die [professionis]
nee proprii corporis potestatem se habiturum scit » (S. Bened.) ;
sciant se simul et sua iuris esse, non proprii, sed divini (SA'. Darn.).
Haec autem vivendi condicio ritihus religiosis, ut tonsura et
habitus henedictione, sed in primis henedictina
petitionis » super
altare oblations, fuit ita sancita et sacra reputata, ut monachi etiam
in « Ordinem » ecclesiasticorum admissi cxstiterint ab omnibus reverendi : Hospites,
si clerici fuerint aut monachi, maiore honore
suselpiantur » (S. Pakom.) ; quac admissio multo maxims probabilis
qui Se ipsi monachorum Ordini adscripserint, tacite
crat quod,
vitam caelibem videntur susccpisse » (S. Basil.).
VIRGINUM CONSECRATIO.
Summa quae debetur Deo reverentia, its debetur etiam quae
ad Deum pertinent ; sponsis ergo Christi maximus debetur honor
et veneratio ; at, si Deurn in eis honorare debent alii, id protect°
facers religiose scrvata virginitate multo magis ipsaemet tenentur,
nam, si maritus... sponsam suam... cum altero videat, nonne indignatur et (remit ? Quid Christus... cum virgincm suam, sibi dicatam
et sanctitati suac destinatam, iacere cum altero cernit ?... Quae hoc
crimen admisit, non mariti, sed Christi adultera est. (S. Cypr. PL 4,
369). Tune autent, quantum Inds religioni dedecus, loco exspectati
Deo et Ecelesiae honoris ! Ad tantum ergo malum avertendum et in
huntanac fragilitatis adiutoriurn, valde graves sanctiones contra
lapsas in Conciliis praesertim sunt institutac, et S. Basilius expressam
primus decrevit, pro viris quoque, castitatis protessionem, cuius proIpsi interpositum sola vestis immutatione antea significabatur :
perspicua
u
professio clara ac
rogentur, accipiaturque comm
(PG 32, 719).
Virginilatis professio perficiebatur interdum ritibus per modum
velationis nuptarum a sacerdote peractis : . Virgines Christo spiritaliter nupscrunt, et velari a sacerdote merucrunt » (S. Innoc.. I) :
paulatim vero, rrms otliouit episeopo icsexyan4i,,sollemnem Prilltgrum
ordinationem », qUa earum virginitas ita
virginurn velatioriem,
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Dei honorem et Ecclesiae gloriam in perpctuum sacrata manebat, ut
subsequentcs forte nuptiac nullo modo consisterc plcrumque censercntur ; at semper « quac... virginitatis propositurn atquc habitum
susccperunt, Si postea nuptias eligunt, praevaricantur, etiamsi consecratio non accessit (S. Leo I). Monachos autem in cadcm ac virgines
consecratac condicionc positos esse ratum fuit (Grat 27, 1, 12 et 22).
O RDINATio « IN SACRIS ».
Christiana virginitas ct virginurn multitudo singulariter splendens gloria fuit primorum saeculorum Ecclesiae : Quanti et quantae
in ecclesiasticis Ordinibus de continentia censentur I= in censu seu in
albo sunt adscripti, i.e. continentiac statum professi suntj, qui Deo
nubere malucrunt . (Tertul.) ; 0 floret Ecclesia tot virginibus coronata
(S. Cypr.) ; . nunc multiplicatur Ordo virginum (S. Basil),
quas
ethnici cum vident, ut templum Verbi admirantur
(S. Athan.) ;
per °limes clomos fervebat virginitatis profcssio » (S. Hier.). Gloriosum illud spectaculum causa fuit, una cum Christi et Apostoli
vita et commendationibus, quod etiam clerici caelibatum plums
pluresquc colere inciperent, co quidcm congruentius quanto semper
spectavit act gratiam sacerdoturn iacere semina integritatis, et virginitatis studia provocare» (S. Ambr.).
Quod autem initio in arbitrio fucrat cuiusque relictum, magis
magisque postea per Ecclesiam requirebatur :
Insolubili lege constringimur ut a die ordinationis nostrae sobrietati ac pudicitiae et
corda nostra mancipcmus et corpora ), (S. Siric.). Haec continentiae
obligatio, saltem saeculo V, facia est tandem condicio sine qua status
Deo et Ecclesiae dicati, ita ut subdiaconi, sicut iam dudum diaconi
et presbyteri, ipsa orclinationc carnem suam intemeratam Christo
sponso devotam stabiliter ollerre censcbantur.
Sect relatum est nobis quosdam subdiacones, postquam ad
asserentes hoc We° sibi licere, quia benedictionem a pontifice se nesciunt
percepisse ; proinde,... praccipimus... ut cuin... ordinantur... henedictio
(C. Tolet.
eis ab episcopo dctur, sicut... vctustas iradit antiqua
an. 653, VIII, 6). Sane quidem, virginis Sponsi Christi Ecclesiae
ministris eminenter illa quadrat per episcopi benediction= consecratio super christianas virgines peracta, quas ideo « sponsas Christi
vocarc consuevit catholica Ecclesia » (S. Athanas.).

sucri Ironic ordinis pervenerint gradum..., uxoribus copulari,

P ERSONAE SACRAE.
Fundatissima ergo aderat ratio privilegiatac condicionis illorum
qui in ecclesiastic° Ordine » collocahantur ; ea est nempe sanctitas,
propter sacrationem sacerdotii. (Reg.
characteris scilicet in clericis
Magistri, c. 83), et sanctitas exempli in evangelicis : Egressus extra
claustra monachis vitandus, ne . a saecularibus pro angelic adoremur...,
cum forte sancti putemur esse, quod non sumus » (Ib., c. 95). Quam
quidem utramque sanctitatem Ecclesia iuridice consecravit, quasdam oh
id sub poena . sacrilcgii imponens obligationes, sive omnibus fidelibus
erga personas eccicsiasticas, sive ipsis ecclesiasticis ; iuridica siquidem
consecratio duplicis est generic, ita lit, si ecclesiasticac personae
cunctac quidem sunt sacrac, at inter eas ztliae aliis sunt sacriores,
non solum gractu sect diverse) etiam respectu.
C ONSECRAT 10 SEM NOMATICA
31. Est namque primo consecratio sernnomatica (sentnoma = decus,
gravitas), cuitis mitotic quis in Dei obsequium reverendus est ob
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vitae condicionem professam. Hac consecratione in primis clerici
ab ipsa tonsura augentur, quatenus, ad divinum cultum exercendum
et ad sacra ministranda destinati, singulis ordinationibus magis
unicuique ecclesiasticae dignitati veneraconsecrantur ; ob id plane
tionem impertiant laici . (Const. apost.), ne sccus agentes sacrilegiutn
committant : a Qui Dei sacerdotes insequitur sacrilegus iudicatur
(S. Pius 0 ;
clerici... nc sacrilego livore quorurndam a divinis
obscquiis avoccntur » (Imper. Constant.).
Eadem item consecratione dilantur, et quidetn ab ipsa habitus
assumptions, cvangclici illi, qui, in claustro reclusi, vel medio in
mundo opera bona exercentes, excellentiorem et supererogatorium
venerabiles domus
Dei famulatum palam profitentur ; hinc sunt
eorum, ipsimct vero . reverendissimi tnonachi », reverendissimae
virgines (Cone. Nicaen.).
Sacrilegium
Quac omnia iuribus inveniuntur conlirmata :
cornmittitur si quis... iniuriam... intulerit clericis, vel monachis, sive
(Grat. 17, 4, 21) ;
Deo devotis, omnibusque ecclesiasticis personis
Codex pariter iuris canonici : Omnes fideles debent eis reverentiam,
segue sacrilegii delicto commaculant si quando illis realem iniuriam
ipso facto
(can. 119 ; 490 ; 614 ; 680), subiaccntquc
intulerint
excommunicationi . (c. 2343, 4).
C ONSECRATIO AGNEUMATICA..
Altera clistinguenda est consecratio personae, scilicet agneu(agneuma = castimonia) quae, apprime ipsum consecratum,
ob divinum respectum, obligat ad se in perfectas castitatis custodia
reverendum. In virginis Christi nimirum ciusque Matris item virginis
honorem, atque in totius Ecclesiae gloriarn, summe certe consentaneum
est ut intra utrumquc specialem vitae statum, clericalem et evangelicum, sint aliquot qui, altissimum illud exemplum imitantes, ad
perfectarn perpetuo servandam continentiam ita obligentur, ut frustra
postea carnalcs nuptias forte adtentabunt. Sublimiore hac sacrationc,
ad sancticui adnectitur castitatis obligatio irretractabilis, quia
moniarn continentiac consecrati sunt » (Hugo Viet.), fuerunt primae
ab Ecclesia consecratae virgines christianae, dein vero regulares in
perpetua Regulac proprii Ordinis professions prirnaevae virginum
consecrationi acquiparata, et clerici in singulis quatuor ordinationibus
sacris (cf. c. 1043). Hisce ergo ritibus, litaniis, et orationibus, super
benedictio, sanctificatio,
istas personas perficitur ab Ecclesia ilia
et consecratio quae datur per episcopum rebus consecranclis
(Durand.).
Itaque, tantae consecrationis temeratores semper fuerunt
appellati
« Violator tcmpli Dei —ita s. Ambrosius, vel
« sacrilegi
alius eius aequalis episcoptis, quendam virginis sacrae corruptorem
compellabat—, qui, in uno scelere duo crimina perpetrasti, adulterium
utique et sacrilegium ! Sacrilegium plane, ubi vas Christ() oblatum,
(PL 16, 379). Item
Domino dedicatum, demcnti temeritate polluisti
s. Siricius ad quendam episcopum : « Monachorum quosdam atque
monacharum... protestaris... illicita ac sacrilega se contagione miscuerint... (PL 13, 1137). Deniqttc, C. Toletanum II, anno 527, decrevit
de subdiaconis « ne quando sttae sponsionis immemores, aut ad
terrenas nuptias, aut ad furtivos concubitus, ultro recurrant ; quod
si forte fecerint, ut sacrilegii rei ab Ecclesia habcantur » (Grat.
D. 28. 5).
36. Cum vetere consonat hoclierna de re disciplina canonica, cuius
vigore subdiaconi et regulares, ob eorum agneumaticam consecrationem,

— 430 —
a nuptiis arcentur ;sub poena quidem excommunicationis (c. 2388, 1)
et actus nullitatis (cc. 1072 ; 10731, et servandae castitatis obligatione
ita tenentur ut contra eandcm peccantes, sacrilegii quoque rei sint »
(cc. 132, 1 ; 592).
ALIA CONSECRATIO ?
Aped s. Basiliutn testimonia quidem invcniuntur aliam adhuc
in monachis
consecrationem» suadentla, ac si qui ex cis claustralem vitam deseruerit, vel professam oboedientiam detrectaverit,
aut evangelicam paupertatem non servaverit, sacrilegii
reus fuisset :
Qui se ipsum dicavit, et delude ad aliud vitae genus transiit, factus
est sacrilegus, cum ipse sui ipsius fur fuerit, donariumque Deo
consecratum abstulerit » (PG 31, 950) ; . quidquid sine bonorum
°per= doctore [i.e. citra Superioris auctoritatern1 efficitur, furtum
est et sacrilegium. (ib. 634) ;
omnia quae ad usum servorum Dei
deputata sunt, Deo sine dubio consecrata sunt
ideo, . qui ex
neglegentia aliquid perdiderit, tanquam sacrilegii auctor iudicetur
(1178).
Re quidem vera, iacet hie fundament= consecrationis semnomaticae (n. 23) ; at minitne constat Ecclesiam agnovisse insuper
spectates alias quoad oboedientiam et paupertatem consecrationes,
agneumaticac consimiles. Ad bona quod attinet, certe Ecclesiae bona
sacra » suit, alia quidem ex sola ad servitium divinum destinatione,
alia vero quia ad Dei cultum per ritum quendam seposita, ut vasa
sacra ; in its qualibet eorum sacri characteris laesione committitur
sacrilcgium, sed solo furto habetur sacrilegium erga illa : . Qui res
Ecclesiae abstulerit, sacrilegium facit » (Grat. 17, 4, 18) ; . quidquid
praetor nccessarium victum ac simplicem vestitum de altario relines,
tuum non est, rapin g est, sacrilegium est » (S. Bern.). At agitur hic de
sacrilegiis realibus, non de personalibus ; quamquam hic forsan meminisse iuvabit servum . rem mancipi antiquis esse (cf. num. 23).
IV
L IBERTAS Er COXSECRATIO.
39. Celle, quidquid a fidelibus Dei honorandi gratia intenditur, id
omne « religiosum
quidem fit ; sed tit illud insuper . sacrum
exsistat, ita ut cius abusus
sacrilegium » sit, eccicsiastica circa
ipsum auctoritate omnino opus est, quam penes solam est potestas
sacrandi cum spirituali scilicet effectu, SiVC agatur de rebus, de locis,
vel de temporibus, sive de actibus vel de personis.
Iam vero, res a profanis separantur et sacrae fiunt sola Ecclesiae
in divinam reverentiam dcstinatione, potissimum cum ea ritu aliquo
benedictionis et consecrationis perficitur et signiticatur. In personarum vero consecratione, si quidem de baptismo agitur, cum is ad
salutcm sit necessaries, hominern Deo consecrare licet etiam practermissa baptizandi voluntate in usum rationis nondum constituti ; non
cst tamen item si agitur de ulteriore consecratione supererogatoria,
clericorum scilicet et evangclicorum, pracsertim quantum consecrationem agneumaticam ca includit. Attatnen, personae dignitatis notio
non semper apud homines fuit adco clara, et interdum visum est
antiquitus quod aliqui, maxime dum
alicni iuris
crant, cultui
divino, ipsis insciis vel adhuc invitis, dicabantur cum perpetua
libertatis —quin immo vitae eliam— amissione, nam . quidquid semel
fuerit consecratum, sanctum sanctonim ern Domino » (Lv 27, 28).
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VI RGINUM DONUM.
,c Ambulatoria quidem est voluntas hominis super terrain ;
at . inutare quis consilium non potest in alterius detrimentum ;
sine paenitentia sunt Bona Dei (Rm 11, 29). et hominurn
sicut ergo
aliis dona irrevocahilia sint oportet, ante omnia mutuum inter
coniugcs sui donum, a fortiori vero dona quaccumque Deo oblata.
Nunc autem, a primis Ecclesiae saeculis, qui yawn caelibem'
religionis causa eligebant, cum Christo nuptias inire, et virginitatcm
in munus Deo dare seu consecrare, censebantur (num. 21-22), proindeque nefas cis esse postea altcri se matrunonio tradere, et ita semet
profanare, omnibus erat persuasum. Et quoniam homo videt ca
quae parent, Dominus autem intuetur cur », semel serio conceptum
virginitatis propositum conscientiam usquc tenebat, tametsi illud ab
Ecclesia, nisi signis manifestatum, vindicari et urgeri non posset ;
nam quanta crat Christo et Ecclesiae gloria ex virginum exemplo
(num. 20, 23, 27), co maior cis erat ignominia ex harum praevaricatione ; hinc tot tantacquc Ecclesiae huius rci curac, quain pedetentim variis dispositionihus ordinarc debuit.
ECCLESIAE ADI 1.:MENIA.
Praetor Icsum Christum
quisnam... virginitatem docuit et
non potius hanc virtutem adquiri ab hominibus non posse ? o
(S.
Verum Inds plane tanta virginurn gloria in Ecclesia !
Virginitas ideo rara quia difficilis... lncipere plurimorum est, perseverare paucorum o (S. Hier.), nam
capere verbum istud his
datum est qui petierunt, qui voluerunt, qui ut acciperent laboravertint
(S. Hier.). In humanae ergo fragilitatis adiutorium vcnit Ecclesia
virginitatis proposal exquircns manifestationem et confirmationem,
quandoque etiam subsignatam, . solet enure plus timeri, quocl singulariter pollicetur, quam quod generali innexione concluditur o (C. Tolet.
XI, 10). Superadditum postea fuit per cdnsecrationis benedictionem
impetrativae amid Deum virtutis beneficium, siquidern consecrationes,
perinde ac omnes Ecclesiae actus, non solum Deo libent et ab co
« Actibus
sanciulitur, sod impetrativa etiam vi apud cum valent
Ecclesiac spiritualia corporalibus respondent » (S. Thom.) ; personis
igitur consecratis securitatem praestat suo interventu Ecclesia auxilia
divina nequaquam cis defectura ad officiis ex consecratione ortis
satisfacienduin :
Confirmari se benedictionis tuae consecratione
cupienti (la protectionis ivae munimen
(Pontif. !con.).
HAUD SCA SPONTI.
li porro rcligiosae singularitatis vitam profitebantur : virgines,
Horum
continentes, monachi, cleriei, potissime ordinati . in sacris
omnium aiiqui, si initio quidem ultro et libenter, moleste tamen et
impatienter temporis decursu, castita tern ferebant, nee deerant qui
tandem aliquando retro ahibant ; aliqui vero, negotio de illis sine
. Clerici
illis vel gene confecto consensurn aegre praestahant :
plerumque ad castitatis7 sarcinam suhcundam capiuntur inviti... ;
hoc multi Dei ministri repente atque inopinate impositum susceperunt o (S. Aug.). Et in monasteriis, practer illos qui a sacculo ad
claustra venerant « conversi o, multi invcnicbantur qui fuerant in
oblati o et traditi, et bane consecrationem
infantia a parentilms
observare vel compotes sui facti cogebantur.
CAST' !FAT'S WTI; .
Nledio autem aevo, libertatis notions magic evoluta et aliundc
Deo vovendi pio usu occasione Croisades in honors habito, intro-
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ductus est mos per votum confirmandi Ecclesiae consecrationem agneurnaticam personarum ecclesiasticarum. Virgines nimirurn quae, qua
tales habitu aut veto a sacerdote accepto tam agnitae, ab episcopo
consecrabantur, post litaniam et ante velationem, in manihus consecrantis, Sponsi locum habentis, castitatem promittebant (Pont. mm.
s. XII ; Durand.). Concilium vgr. Wintoniae, pracside Lanfranco, 1076,
ordinandis imposuit professionem :
Promitto Deo... castitatem curporis ». Monachi, ipso in rnonasterium ingressu, matrimonio renuntiationem et divitiis sat dare profitebantur, nec umquam castitatem aut
paupertatem in Regulac professionc memoraverant ; fuerunt canonici
regulares qui, simul cum oboedientia, castitatem et paupertatem in
professione verbis conceptis vovere inceperunt saeculo xi.
SUBDIACONORUM VDT UM .
Sic ergo, religiosac illi obligationi per Ecclesiam sua consecratione impositae nova addita fuit personalis erga Deum fidelitatis
obligatio, ex quo, persona sacra incontinens, non solum sacrilega,
scd etiam perfida in Deum iam fieret. Attamen si omnibus indubium
est monachorum et regularium agneumaticam consecrationern ab ipsis
semper inde saltem a saeculo XII, confirmandam esse voto tacito vet
explicit° castitatis, numquam convenit apud omnes id ordinandos . in
sacris » etiam obligare, durn enim theologi post s. Thomam affirmant,
ex iuristis, quoniam ius commune de re non inveniunt et sine lege
loqui erubescimus », multi thcologis acquiescunt ingratiis, non pauci
plane contradicunt. lure hodierno (1931) ordinandus in sacris subsignare debet iure iurando, non quidem votum aut Ecclesiae promissum,
sed iuramenturn promissorium se legem caclibatus suscipere velle,
eamque servare statuere.
MAT RIAIONI I I RR ITAT IO.
Sacrae virginis lapsus ab antiquis adulterium censebatur
iisdemquc poenis puniebatur (C. Elib., Ancyr., cet.). Contra hanc
0 minus consideratam opinionem » primus surrexit sanctus Augustinus :
Non possum quidem dicere, a proposito meliore lapsas si
nupserint feminas, adulteria esse, non coniugia ; sect plane nun
dubitaverim dicere, lapsus et minas a castitate sanctiore quae vovetur
Deo, adulteriis esse peiores (PL 40, 439 ; Gr. 27, 1, 41). Verum quidem
est fidelem, qui Christo servata virginitate se vovet, non co ipso
ob nuptias cum Christo ita celebrates desincre matrimonii essc
capaccm ; sed adest Ecclesiae lacultas illam sic votam virginitatem
sanciendi et ut . sacram agnoscendi, camque impedirnentum etiam
dirimens ad matrimonium constitucndi ; quod autcm fuerit tandem
aliquando ita constitutum, pro consecratis virginibus et ordinatis in
sacris, cffici potest ex opinionibus usquc ad 1139 inter se certantibus
(C. Later. II), co pracscrtim quod « cum hacc lex continentiac consuetudine magis et traditione introducta fuerit quam lege scripta, facile
fieri potuit ut simul sub utraque ratione prohibentis et inhabilitantis
personam ad matrimonium fuerit introducta » (Suarez, 9, 18, 10).
VorA SOLLEMN I t.
46. At tune plane magnum in honorem et frequentem usum
pervenerant vota, praecipue castitatis, cui vis subsequens matrimonium irritandi vulgo tributa est, baud fere sccus ac si parochus,
quoniam cius requiritur praescntia ad validum matrimonium, ipsurn
ellicere sacramentum existimaretur ; et cum inde novae ortae fuerint
cliscussiones circa neccssarias voti sollemnitates ut tanta vi pollerct,
tandem Bonifatius VIII (1298) declaravit . illud solurn votum debere
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dici solemne, quantum ad post contractum matrirnonium dirimenduni,
quod solemnisatum fuerit per susceptionem sacri ordinis, aut per
professionem... factam alicui refigioni a S. Sede approbatae 0 (3,
15, VP).
Votum ergo, cum hiscc in adiunctis emittitur,
solemnizatur ; id autcm fit, quia illis actibus, sacrac scilicet ordinationi
aut professioni regulari, efficacia adnectitur rnatrimonii cassativa
ab Ecclesiae voluntate, quae tunc ordinandi aut profitentis virginitatem consecrat Christo, ctiam si votum sicut superioribus temporibus
desideraretur ; sect, dum in professione religiosa regularium votum
exstitit tandem condicio sine qua ad impedimenti validitatem, in sacra
ordinatione numquam item. Tandem, per contaminationcm, ut aiunt,
cum castitatis voto, etiam « sollemnia
fuerunt vocata paupertatis
e t oboedientiae vota quac secum Pert status religiosus.
PERFIDIA, NON SACRILE('IUM.

Denique sit hie in transitu notatum quoct voti violatio . sacrilegium 0 non constituit nisi sensu illo vutgari quo sacrilegium » pro
irreligiositate in genere sumitur : « Consecrasti os tuum Evangelio :
talihus Isc. nugis) iam aperire illicitum, assuescere sacrilegium est »
(S. Bern.). Votum namque, etiam votum publicum castitatis, etsi
materiam reddit . religiosam 0 (num. 39), nec rem votam, nec voventern personarn, per se
sacram tacit ; at vero voti violatio cuiuscumque, seu perfidia in Deum, longe gravius pcccatum est quam
consecrationis laesio quac est sacrilegium, iuxta illud . Profiler (mod
untanottodque tale, et illud magis D. Hague, religiosus a N,otis simplicibus, si matrimonium contrahit, sacrilegium quidem committit contra
sacramentum a quo castitatis voto impeditur (c. 1058) ; sect eius
matrimonium valet quia non est consecratus consecratione agneumatica, quae sicut omnis consecratio est perpctua ; non ergo committit
sacrilegium personale, benc vero —quod peius est— perfidiam in Deum.
Ceteruni, temporc quo personartun consecratio agneumatica fuit
definita nondum inventa fucrant vota sirnplicia religiosa.

SANcurr \ S MORAL'S.
Creatio, sub pnncipe huius munch lapsa, Verbi incarnatione
consecrari et Deo appropinquare coepit, et absolutissime Deo consecrata, in aeternum ab omni separata mato, manebit cum, evacuata omni
Potestate, Verbum incarnatum corpus S1111111 mvsticum et regnum Deo
tradidcrit. Ad hanc munch consecrationem consequendam, berninum
Servator receptum a Deo munus cum electis suis apostolis participavit :
0 Sicut misit me Pater, et Ego mitto vos D. Christus ergo, quo quidem
sacratius nihil omnino aliud, incarnationis unctione sacerdos in aeternum factus est, et morte sacratissima sacrificium tandem consummavit
post vitam sanctissime actam ; inecliatori namque ad Deum accedenti
sanctitas qua sit ci acceptabilis prorsus neccssaria est. Hine, hominibus,
ad summi sacerdotis mediationem participandam vocatis per aptam
ad ciusmodi missionem petestatctn sacram, c Christi sacerdotio denvatam, sanctitas etiam debetur, qua sacerdotium congruenter exercere
valeant.
SANcraAs ET CONSILIA.
49. Protect°, iam ipsis fidelibus, « sanctificatis in Christ() Iesu,
vocatis sanctis », ad sui status perfectionem adest obligatio, quandoquidem per characterem in baptism° consecrati ut sint Ecclesiae mili-
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tantis membra et sacerdotalis regni rives; constringuntur eo ipso
catholicac religionis praeceptis (n. 6), quibus observatis ab illis arceantur
omnia cum Dco per caritatem unioni contraria, non solum caritatis
habitui contraria et ideo letalia, sed etiam caritatis actui contraria
ut sunt vcnialia.
An 'icicles laici communes caritatis perfectionem in mandatorum
observations consequi valeant consiliorum custodia non adiuti, ipsi
viderint ; id unum saltem constat, quod ex sua in Ecclesia condicione
non sunt ad consilia determinata obligati. At clericis, quoniam sacerdotium praeviarn exigit sanctitatem, et dein quia maiore adhuc gradu
quam laici consecrantur ordinationis charactere, quippe quo hunt
Christi sacerdotis ministri et Ecclesiae docentis magistratus, onus ipsis
incumbit huic muneri competens servandi etiam evangelica consilia,
quibus caritatis, non solum contraria, sed etiam aliens et impedientia
a Sc proiciant, etenim corum est cetcros, quern ad modum verho et
ministerio, sic et exemplo sanctificare (c. 124) ; quod si non observaverint, ad sacerdotis propriam sanctitatem neutiquam pervenient.
S%CERIIOTALIS PERFECTIONIS STATUS.
Clericorum crgo ad perfectionis instrumenta sett media supererogatoria hahitudo alia est ac in laicis, nam ad ca vi vocationis
sacerdotalis alligantur. Attamen non plane propterea clerici e connnuni
exeunt statu iuridico et ad perfectionis stattun pertinent ad quem
e •angelici. Cum a Christo sint appellati ut in mundurn mittantur,
aliter sane ac evangelici claustrales consilia evangelica sequuntur, videlicet, per modum actus et ex occasione, ad cetera tamen in animi
secundum animi praeparationem (S. Thom.).
dispositions parati :
Profecto, omnes clerici ex ordinatione in sacris perfecta se
cuntinere castitate perpetuo coguntur, runts observatio tantopere ad
sanctitatem confert ; cius modi tamen obligatio, non propter clerici
propriam perfectionem directo imponitur, nec ceteroquin sacerdotali
muneri est necessaria —en clerum graccum !—, sed est vitae condicio
cxemplo Christi conformior et Ecclesiae usquequaque convenientissima dignioris efficaciorisque animarum curae gratin.
Et ad alterum consilium evangelicum, —quod post Christ=
paupercm secuti sunt, omnibus relictis, apostoli—, catenus obligantur
demum clerici, quatenus, cum, vocationi primo respondentes, dixerint
coram Ecclesia Pars mea Dominus ! a divitiis ncgotiandis abstinere
debent ; quin immo a lucrativis occupationihus etiam, nam ut totam
vitam sui sacerdotii ministerio dicarc continuo, prout accepta vocations
Ecclesiam habent per quam Deus cos
tcnentur, fidenter possint,
pascit » (S. August.) ; etenim ad exemplum illorum christianorum quibus
erant omnia communia, unicuique prout ei opus crat distribuenda,
numquam dcfuerunt fideles qui bonis propriis renuntiantcs eleemosynas
Ecclesiae tradunt ad deli et indigentium necessitatibus subvenicndum.
IURIDICI 1 S PERFECTIONIS STATUS.
54. Itaque, clericis vix aegrcque sufficiunt professa castitas et
vitae parsimonia —nedum canonica oboedientia praelato in presbyteratus susceptione promissa— ut e communi in evangelicum transcant statum, qui cunctas hominis actiones sub ccrtae Regulae imperio
ntoderari iubet, non solum in perfecta castitate caelibari amore
Christi quaesita, sed etiam cum evangelica paupertate, et sub oboe
dientia, non tantum necessaria, ut est canonica, verum etiam supererogationis in sui abnegations. Nimirum, ittridicus perfectionis status
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obligat qua talis, non ccrte ad caritatem, erga quam omnes
christiani iam ex baptismo sum continuo ligati, sed ad illa media
adhibenda quac caritatis exercitium expeditius reddant, consilia
dico evangelica, quorum capita sunt castitas, paupertas, oboedientia.
Status autcm clericalis directe et per se ministerium respicit,
quod est caritatis nempe sacerdotalis exercitium, et iliac castitatis ac
modestiac obligationes ad status dignitatem spectant potius quam ad
personae perfectionern, quam ceteroqum non par= fovent.
RELIGIOSI ET SAECULARE.S.
lam ‘'cro, evangelicac vitae figura in castitate, paupertate et
oboedicntia, alia est religiose, alia saecularis ; siquidem sunt evangelici,
iiquc sane primores, qui c mundo ad claustra confugiunt, ubi in pacnitcntiac et sui derelictionis obscrvantiis vitam degunt divino mancipati
servitio ; et sunt alii qui, ut bona opera, misericordiae videlicet erga
proximos, exerceant, medio in mundo evangelica quadantenus sequi
consilia nituntur.
FIDELHAI AD PERFECTIONENI ASSOCIATIONES.
Fideles nimirum, sociali hoininis natura instigante, semper plus
minusve coicrunt ad aria mutui adiutorii, tnisericordiac, religionis
opera commodius peragenda : Collegia tossorinn saec. II, fraternitates
sacc. VI, confratriae saec. IX, communitates in cicri servitium sacc. XI,
quin immo postea etiam ad christianam perfectionern modo saeculari
vitae consentaneo prosequendam (Vincentiana 35, 390, n° 45). Horum
associationes piures, mundo tandem valedicentes, in veras religiones
fuel-tint pedetentim convcrsac ; sed pleracquc in sacculo permanserunt
et florent, quarum quidem aliac quosdam &mum actus ad associationis
fines ex occasione requirunt, quae Fidelium associationes dicuntur,
durn alias completam societatis operibus deditionem a consociatis
txigunt sub certa totius vitae ordinations.
INSTITUTA LIBERALIA.
57. Postremae eac associationes perfectionis Instituta cotnponunt,
quorum membra, quo liherius et tutu's socictatis operihus se dcdant,
evangelica consilia protitentur pro rata servarc, maxims caelibatum,
in religiosorum quidem imitationem ; sed « alieni iuris » non fiunt
nisi &mum intra Instituti fines, nec idco in servitutis statum per vota
publica transeunt, undo Instituta liberalia baud secus illa appcllantur.
Ex his autcm Institutis liberalibus, alia Instituta saecularia specifice
dicuntur, quorum membra viritim in associationis lines agunt, nec
i.1 ecclesiasticorum ordinem adsumuntur ; et alia, quae membris vitam
in communi imponunt —quocirca Communitates valde apposite
a s. Vincentio vocantur (SV V 123, et pass.)—, etsi sint etiam saecularia, clericalibus tamen privilegiis,
canonis » insignitcr, fruuntur
(c. 680), propter quod corum sodales « ecclesiasticae personae exsistunt ; hinc, ciusmodi specifics liberalia Instituta, sicut quondam
Societates ecclesiasticae », sic nunc satins « Instituta canonica nontinarentur.
ASSOCIATIONES SACERDOTALES.

S. Nunc autem, sicut

christianorum est cotidie in Deum prolicere . (S. August.), sic sacerdotum est cotidie ministcrio Deum colcrc ;
et sicut fideles christianam perfectionern quae in praeceptorum impletione cum caritatis fervore consistit, alii ordinariis operihus adquirere
in statu communi, sive singuli, sive consociati, satagunt, alii VCR),
evangelicum amplectentes statum, sive in saeculo ipso sive potius
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In claustro, consiliorum instrumenta adhibent, sic edam clerici, quippe
qui sanction= quam laici vitam duecre debent, ad perfectionem
sacerdotalem in ministeriis exercendam contendunt, alii in stain
communi turn seursum turn cum aliquo associationis beneficiu, alii
tandem in vero perfectionis statu.
CLAUSTRUM ET SACERDOTIUM.
. Alia monachi causa est, alia clericorum » (S. Hier.) ; religiosus enim, vi sui status, se potius sanctilicare studet, sacerdos vero
altos. Scd corn sacerdotium sanctitatem requirat, nam « hoc est de
jute naturali ut homo sancta sanctc pertractet » (S. Thom.), et claustrum officina sit sanctitatis, non rnirum si rode ab initio fuerunt
rnonachi ad urdines assumpti —« ita age et vivo in monastcrio ut
clericus esse merearis » (S. Hier.)—, quorum aliqui evangelizandi etiam
et pascendi ministeria exercuerunt. Attamen, et quamvis plerique
monachoruin post mediam actatem ad sacros ordines promovebantur,
atque licet posteriores religiones plerumque etiam clericales sunt,
pro mature quidem sacerdotum numero inter sodales (c. 488, 4), adhuc
verum subsistit quod sacerdotium statui religioso qua tali adiecta
res est et secundaria :
per accidens
it S. Thomas.
ECCLESIASTICORUM COMMUNITATES.
At est insuper cvangelicae perfectionis • status, natura sua
clericalis, minime monachis adsimilatus, saecularis scilicet, seu liberafts, cui sacerdotalia ministeria primarium scopum constituunt, in
quern, tamquam media in finem, consiliorum stadium ordinatur,
quemque professae sum Saeculares presbyterorum Congrcgationes.
61. Fortasse non abs re erit varios perfectionis status uno conspectu ordinato sub oculis nuns habere :
PERFECTION'S STATUS
Status INTERNUS : = Status gratiac sanctificantis, omne id excludentis quod impediat ne affectus ad Deum ex toto habitualiter
gatur.
Status externus : —Est via ad internum perfectionis statum
uirigens per constans aliquorum supererogationis operum exercitiutn :
Status PRI\ ATUS : —Est quorundarn fidelium habitudo in
gendo qui palam, forsan sub aliquo distinctivo, bonis operibus perstanti modo se dedunt :
Oblati » seu donati, heatac », cet.
Status publicus, scu ab Ecclesia recognitus :
Status incompletus, partialis, intra christianorum
statum iuridice communem : —Est certa vivendi condicio ad aliqua
perfectionis consilia ligata :
c 1. Status °HINTS, ex devotionc : —Est ccrtus
agendi tenor iuxta approbata alicuius associationis ad perfectionem
fovendam statuta ordinates, et per legitimum in earn ingressum
a fidclibus, laicis vel clericis, professus : « Tertiarii saeculares », « Union

apostolique., cet.
C 2. Status NECESSARIUS, ex munerc : —Est clericorum habitualis animi pracparatio ad consilia in genere, et in specie
corum perpetua ad perfectam caelibalem castitatem ex sacra ordiHalione obligati° : Clerici communes.

Status completus, totalis, statum iuridice specialem
nempe EVANGELICUM constituens : —Est vivendi modus cum vinculis
iuridico moralibus ad tria consueta Evangelii consilia, plenam secum
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ferens totius vitae dcditioncm apud aliquod perfectionis evangclicae
Institultun ; cvangelica autem Instituta sac stint socictates in quibus
fideles
plenam perfectionis N, itarn authenticc profitentur
(Prorida

Mater):
c 1. Status liberalis, saecularis : Est perfectionis
vita in sacculo ad bona opera in co exercenda, sine votis publicis
professa, cum capitis deminutione minima, seu cum temperatiore
status . sui iuris imminutionc : est perfectionis status indirecte et
proptcr aliud intentus, nempe propter externa caritatis opera, sed
quoad substantiam complctus :
Status tuRinicus, singularius, specifice
saecularis : Est perfectionis status
in sacculo et ex saeculo o, ad
apostolatum scilicet medio in mundo exercendurn inter ordinarias
hominum occupationes, et ideo sine ulla sacratione, apud aliquod
institutrrru saeculare professus : Opus Dei cet.
Status CANONICUS, communitarius, specilice liberalis : Est perfectionis status
in saeculo non vero ex saeculo
ad caritativa ncmpe ministeria ordinatus, cum habitu et vita cornmuni, clericalibus privilegiis —in pritnis
canonis
ct obligatioriibus instructus, apucl aliquam communitatem, scu Institutum canonicum, professus : . Congregatio presbyterorum saccularium Missionis
. Societas puellarum Caritatis., cet.
c 2. Status RELIGIOSUS, claustralis : Est perfectionis
vita extra saeculum in claustro ad propriam sanctitatem adipiscendam,
per vota publica apud religiones professa, cum capitis deminutione
maxima ob amissum
sui iuris o statum ; est perfectionis status
directe et per se intentus, status evangelicus per excellentiam :
Ordo
benedictinus
. Socictas lesu
Congregatio Sanctissimi Redemptoris
cet.

VI
STATUTORUM PROFESSIO.

Cum quis sive fidclium sive clericorum in aliquam perfectionis
associationem ingreditur, certo quodam gradu se ligat ad quorundam
consiliorum exsecutionem (cf. Vincetztiana 27, 246 ; 30, 308), sine quo iam
non arnplius dici poterit perfectus etiam si Auntie communia praecepta
impleat, nisi forte constat se obligare minime voluisse, quo in casu, cui
hono nomen associationi dedisse ? Utcumque id sit, constat quod saltem
in evangelicis perfectionis Institutis obligationes ex professions
lcves
ex generc suo atque ex mini parte esse non possunt o (SC Rclig.,
19-V-1949).
PROPosiTi CONFIRMATio.
Semper autem soliti sunt homines ad versatilem voluntatem in
Bono firmandam speciales obligantes actus interponere in mutuis relaMinibus, in pritnis cum novam vitae condicionem suscipiunt. Hine, in
re nostra, generalis illa religionis obligati() ex profcssione orta novo
religionis actu confirmari dehet respectu
generalium Evangelii
consiliorum, qui potest esse proposition, promissum aut vottem, quorum
saltem propositum iureiurando sanciatur oportet. Obiter sit hic notatum
quod ilia consecratio in conscientia obligans . ad perfectam castitatem,
quam memorat Lex peculiaris Institutorum saecularium, penitus latet
quisnarn actus sit. Praevaluit autem usus ut it actus ad castitatem,
paupertatem et oboedientiam nominatim obligantes, non solum confirment gcnerales professionis obligationes quas illi subaudiunt, sed et
insarn professionem signiticent, ita it situ hitius iusta et legitima.
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VOTA,

•

64. Porro, ex omnibus moths significandi et contirmandi evangelicae
perfectionis professionem, votum inde saltem a sacculo XII primas
partes semper egit. Votum autem diversis designatur nominibus iuxta
diversam vivendi rationem seu status cuius professionem et assumptionem significare potest. Et quidem, votorum prima iuridica distinctio
in sollemnia et simplicia facta fuit anno 1298 ob illorum coniunctionem
cum perfectionis professione (n. 46). Dein, 1583 (Icsuitae), distincta
fuerunt vota simplicia publica a privatis ex illorum emissione sub
incorporations ad religioncm. Etsi votorum privatorum nulla ulterior
divisio in lure communi inveniatur, sed quoniam saltem ab anno 1655
(Vincentini) fuerunt approbata vota simplicia ad perfectionem profitendam, et quidem consulto extra religionem, quac proinde ut vota
publica habcri ncqueunt, ideo eiusmodi vota privata, ob illam approbationem dicenda sunt vota Mridica, cetera vero privata moralia.
Deniquc sunt vota moralia ab Ecclesia approbata ut emittantur sub
membrorum receptionc in quibusdam fidelium —laicorum vcl clericorum— associationibus sine tamen iuridica status voventis mutatione,
ut vota a tertiariis carmelitis saecularibus ab anno 1921 emittenda,
quac ideo dici debent socialia ut a ceteris votis moralibus distinguantur
quae ad forum conscientiae dcmum pertinent et manent oninino vota
priva, seu cuiusvis significationis expertia.
65. Ad clariorem totius rci intellegentiam haud parum forte conferet
votorum distinctionis ordinem inverters, prout sequitur :
VOTORUM DISTINCTIONES
ratione significationis quac corum emissioni superadditur :
Vota PRIVA et singularia : = Quae sine ulla significatione ab
extrinseco ex fidelium clevotione in foro conscientiae emittuntur.
Vota SOCIALIA : = Quac ab associationum membris, ut corum
incorporationis signa legitima, in foro externo emittuntur :
Vota moralia : = Quae in admissione aci aliquos tertios
ordines sacculares nuncupantur, sine ulla proinde status
iuridice communis mutatione : vgr. apud tertiarios carmelitas.
Vota IURIDICA :
Quae usurpantur cum quis perfectionis
statum in evangelicis Institutis stabiliter amplectitur :
Vota privata : = Quac ad forum externum catenus nec
amplius pertingunt, quatcnus signa sunt et legitima
evangelicac professionis ; emittuntur apud aliqua perfectionis Instituta liberalia, v.gr. apud « Opus Dei
inter Instituta saecularia, in Congregatione Missionis
inter Instituta canonica scu Communicates.
Vota PUBLICA : = Quae ad forum externum, etiam
qua vota . res sunt, pertinent, ita nimirum, ut quandam sanctitatis Ecclesiae invocationem in testem, per
modum iurisiurandi, secum ferant ; emitti debent in
cuiusvis religionis professione :
Vota simplicia : = Quae temporalia in Religionibus et perpetua in Congregationibus religiosis pronuntiantur.
Vota SOLLEMNIA :
Quae in Ordinibus religiosis seu apud Regulares perpetuo
pari debent.
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VII
SPIRITUS AFFLATUS.

Christus super Petram illam in collegio apostolic() Corpus suum
mysticum aedificavit, quod postca per Spiritum sanctum ab co c Patre
missum animavit. In illo structilis a Capite irnpertita potestas alveum
praebct quo vitalis per Spirit= ditfusa vis caritatis contineatur et in
mare oceanum aetcrnitatis dirigatur. Peribit igitur tandem aliquando
hierarchia, manebit caritas ; nan) vere « dignior est lex privata quam
publica (Gratian. 19, 2, 2).
. Lex privata est quite instinctu Spiritus Sancti in corde
scribitur » (ib.), qua filii Dei aguntur. Hac quidem lege auraquc divina
sanctus Pater nosier Vincentius suss Missionem » et Caritatem
edidit, produxit, impulit. Eadem protinus lege acti, alii, ecclesiastici.
puellae, « homini Dci » se crediderunt, ei adhaeserunt, per cum spiritu
caritatis inllammari siverunt. Sic porro usquc in hodiernum diem.
Et nunc, nos quoque, eodem Spiritus sancti charismate quod . vocationcm vincentianam o appellamus donati, vitae figuram ab co inventam
et suis Rcgulis conscriptarn ult •o sumus amplexi, illius filii et filiae
•
effecti.
I N SAECI:LUM MISSI.
Itaque, Patrem nostrum sequamur, Patriarcham caritatis, sub
ductu quidem Eccicsiac docentis quamdiu sumus in hoc mundo.
'Hemet nobis, Missionariis, Regulas tradidit sacerdotales, non monachales ; c cicro sacculari rnerito noluit ille nos exirc quippe quorum
11 11' .v a gens
vita in missionum rninisterium impendi Iota debeat :

au monde plus obliges a cela que nous saltines, ni de C01111111117aLlie
qui doive etre plus appliquee n l'exercice exterieur dune charite
cordiale» (SV XII, 262). Nostrae igitur sint domus per area vicosque
extra pomoeria perambulantes, manus nempe missionariae binae,
tcrnac, potius quaternac addito fratre coadiutore, sub tentorio forte
ut Dei circitores —Les ForaMs du bon Dieu— vitam agcntes, non in
claustro. Nostra namque vocations vincentiana sacerdotes sumus in
sacculum missi : Notre petite compagnie s'est donne.e a Dieu pour

se.rvir le pauvre people corporellement et spirituellement, et cela des
son commencement, en sorte qu'a tnéme temps qu'elle a travaille au
saint des ames pour les missions, elle a etabli tin moyen de soulager
les 'naiades par les confreries de la Charite ; ce que le Saint-Siege a
approuve par les belles de notre Institution (SV VIII 238).
Ad clerum ergo saecularem pertinemus, non quidem ad communcm,
sed ad evangelicum, non ad clioecesanum, sed act extradioecesanum ;
cierici enim saecularcs alii sunt communes, quibus cum non liceat
y ogis essc, dioccesani Sint ornnes oportet ; alii vero clerici saeculares
sunt evangelici, quorum, si religiosi semper sunt extradioccesani excardinativa suac professionis virtute (c. 585), ex ceteris clericis evangelicis,
videlicet, ex liberalibus, quidam sunt dioecesani, quidam extradioecesani (n. 5).
Puellas pariter a Caritate nequaquam intra claustra reclusit
Vincentius, sed per vicos et egentium domos in propatulo eas missal
fccit. Quo autem efficacius et tutius suum caritatis mucous obirent,
quasdam christianae, non rcligiosae, perfectionis normas illis dedit,
mulieribus saccularibus lilies de paroisse» accommodatas. Vincentianum ergo Caritatis Institutum non directs ordinatur ad eorum
rnembra sanctificanda sicut Religiones, sed ad caritatcm crga pauperes,
aegrotos•praesertim, exercendam, huius quidem virtuosae cxercitationis
utilitate ad sese sanctificandum bens capta : La CHARITE sera insti-

tuee pour honorer la charite de Notre-Seigneur... enviers les pauvres
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?naiades des lieux ou cites [Vincentinaci sont... envoyees, les servant...
corporellement... et spirituellement » (Regl. 1 ; SV X 113, 122, 126-127 ;
XIII 551).
Vomit UM RATIO.
70. Sane quidem, Vincentini evangelicam abdicationem profitemur,
quam insuper, in humanae fragilitatis adiutorium cum Missionariorum
et Caritativarum vita aura admodum sit (SV III 379 ; IV 578 ; V 317),
votis confirmamus, in religiosorum imitationem ; sed tamen haec vota
—de quihus profecto neutris in Regulis commcmorat quidem sanctus
Institutor, nec immerito— efficere minims possunt nescio qua veluti
inagica artc ut professuir. statum mutemus et rcligiosi evadamus contra
institutoris nostramque intentionem : Nous avons renonce a tout pour
faire la Mission et travailler a la conversion des ernes » (SV XIII, 370) ;
noire vocation est Evangclizare pauperihus » (90). Votre Compagnie
a cela pour fin principals de servir les pauvres (X 145, IV 119, 127 ;
XIII 554, 562) ; . c'est pour cola que vous vous etes donut ees a Dieu...

l'intention pour laquelle

chacune de vous autres v est venue »

(X 123-124).
Hinc singulare nostrum votum paupenim rusticanorum saluti
vacandi » ct
de m'employer au service corporel at spirituel des

pauvres malades».
Manifestum nempe est nostra haec vota non csse de foro tantummodo conscientiae at priva omnino, quandoquidem externa sunt
et socialia ; sed ncquc publica sunt seu religiosa ; sunt videlicet vota
ittridica, ab Ecclesia quidem rceognita, set] ut vota privata, quac nempe
ad forum externum pertinent, non sane qua
Fes » stint —et ideo
non dantur
apostatae apud nos—, verum dumtaxat qua nostrae
vincentianae professionis
signum (Vincentiana, 30, 342-343).
P ROFESSA PERFECTIO.

71. Unde totam vel fere errasset viam qui pro animae suac salute
atque perfectione sollicitus, ad Vincentinos, Missionarios vel Caritativas,
se converterct. Adiverit religiosos ! Quod enim Vincentini propriam
cuiusque perfectionem studiosc conquirimus, hoc demum in ordine
exsccutionis primum est, ut aptiora videlicet ad aliorum salutem
fiamus Servatoris instrumenta in nostris ministeriis :
11 imports

que nous travaillions incessamment is la perfection et a hien faire
nos actions, of in cute_ nous soyons, par re moyen, rendus dignes d'aider
les autres (SV XII, 78) ; . Vous ne series point Files de la Charlie,
si vous n'etiez Widows pretes a rendre service is ceux qui pourraient
en avoir hesoin » (IX, 594). Perfectio ergo quam profitcmur ipsis in
ministeriis est nobis invenienda, est nempe perfcctio
missionaria »,
caritativa ; nec ullus in gemina familia vincentiana eitismodi vocations responderet si ad privatam perfectionem apprime intenderet :

Je suis en •oyi, non seulement pour miner Dieu, mais pour le faire
aimer » (XII, 262) ; vous n'avez pas d'ohligation plus importante que
le service des ;naiades, et vous tie transgressez point vos Regles en
allant secourir les 'naiades » (IX 692).
T EXEZ FERME !
72. Hague, Vincentiana nostra Instituta sacerdotalis et christianae
caritatis opera in sacculo per sua mem bra exercencla primo intendunt ;
quern sane 'in finem Regulac nobis a Palm traditas nos praeparant
per aliquas propriac pertectionis exercitationes cum vita in communi,
sub itiridicortim etiam votorum confirrnationc. At vero nostrae
vocationis virtutes, non stint profecto trium votorum virtutes, sed
iliac . ex quibus Missionis spiritus eomponitur », quacque sunt
veluti facilitates animae totius congrcgationis ».
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Ex ore ergo PatriS filii et filiac, onmes oboedienter repetainus :

Nous autres ne sommes pas religieux et ne le serous famais, parce
que nous le nth-itons pas. (SV 1X 114). Et ubi primum quis de hoc
nustro vitae instituto nos detlectere tcntavcrit, gcnuinac nostrac vocations vincentianac fideles minirne erimus nisi Sancti Patris monitioni
illico obsecundaverimus : . S'il arrivait qu'on propostit ci-apres en la

Compagnie d'Oter cette pratique... qu'on disc hardiment a ces faux
freres : —Messieurs, laissez-nous dans les lois de nos pores, en l'atat
on nous sommes ; Dieu nous y a mis et veut que nous y demcurions.
Tenez ferule ! . (SV XII, 92). Et iterum ad suas : Quand on vans
parte de changer, it taut rëpondre : —Ma scour, que dites-vous la ?...
Nous avons toujours tenu cettc maniere de vie... Prenez la resolution
de ne rien changer..., et tenet, ferule la-dessus ! (IX 695-696).
Fermin CAMPO, C.M.

NUNTIA VINCENTIANA
EUROPA
PROVINCIA PARISIENSIS.
1825
«Sacerdotes in aeternum ». — Novem scholastici qui, ob servitium militare, canonicam aetatem ad presbyteratum recipien-

dum excesserant, sacerdotio aucti sunt, incipiente studiorum
suorum ultimo anno et facultate a S. Sede concessa.
Alii, quondam alumni scholae apostolicac olim in Loos sitae,
sacram ordinationem in pulcherrimo sacello scholae quac nuper
in Bondues exstructa est, e manibus Exc.mi D UPONT, auxiliarii
Em. mi Cardinalis L IENART, episcopi Insulensis, dominica 22 octobris 1961, acceperunt ; die autem 29 octobris, alius in ecclesia
domus aquensis, ab Excmo Mathieu, episcopo Aturensi, alii vero
in ecclesia Domus principalis, ab Exc.mo B ROT, auxiliario archiepiscopi parisiensis, acl sacerclotalia mtinera promoti sunt.
(826In « Chaetepie
Schola Apostolica inaugurata est.
1-labita est
tandem die 28 octobris 1961 haec dedicatio cuius assignatam

diei 24 iunii celebrationem impediverat calamitas viaria qua
Rev.mus Superior Generalis et comites eius percussi sunt, dum
ad vicum Chantepie se conferebant.
Quando autem, hoc autumnali die, Em.mus Cardinalis RoouEs,
archiepiscopus Rhedonensis, advenit, aderant multi sacerdotes
tam dioccesani quam vincentiani, necnon Puellae a Caritate inter
quas Rev.da Soror SEMELAIGNE vicem gerens Rev.mae Matris L EPICARD, et Rev.da Soror Visitatrix Armoricae, praetereaquc archi-

artifices, operarii et non pauci amici.
Ante missam quam Em.mus Cardinalis R OQUES litavit et
alumni, regente P. B RIAU c.m., canticis suis nrnaverunt, Rev.mus

tecti,
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P. SLATTERY sacellum et aedes benedixit. Evangelio lecto, Rev.
P. HOUFFLAIN, visitator et novae scholae indefessus promotor,
scrmonem habuit et Deo reckliclit gratias qui in pracscientia sua
locum et iuvenes elegit ad domum istam in Chantepie aedificandam.
Dum, missa finita, alumni Em.mo archiepiscopo Rhedonensi
gratulationes suas offerebant, omnes praescntes invitati sunt ad
bonum vinum bibendum per speciem amicitiac et laetitiac.
Deinde P. B ROSSARD, superior, et soctales emus, — probi artifices
huius gloriosi diei, — ecclesiasticos necnon laicos qui ad exstruendas novas aedes laboraverunt, amoenissimae suae mensac adhibuerunt. Fere epulis confectis, Rev. P. Houn:LAIN, dein Em.mus
Cardinalis RootTs verba incundissima omnibus dixerunt.
[ 827
In Scminario Bellovacensi (Beauvais), P. D'AussAc, superior c.m.,
adiuvatus ab occonomo P. LEPORATI, conventum pro iunioribus
sacerdotibus dioecesis, a die 10 usque ad diem 13 clecembris 1961,
constituit, qui multum profecit.
P. LLORET c.m., philosophiae magister in Institute Catholico
parisiensi et Philosophiae Seminarii director in domo principali,
Fria colloquia fecit « de coaevo atheismo et christiano sensu » ;
P. D'Aussitc. vero « de pietatis cultu apud sacerdotes locutus est.
Exc.mus LACOINTE, episcopus Bellovacensis, qui conventui
praefuit, optavit ut tales sessiones iterum haberi possint.
>>

[828
PROViNCIA BELCICA.
In Congo. — Secuncium relationem ad VINO missam a

P BooNE, quae res gestas ab iulio 1959 usque acl iulium 1961 in
dioecesi de Bikoro refert, patet filios filiasque S. Vincentii potuisse
ad opera sua se dare, cum nova respublica turbaretur.
Plures et diuturniores effectae sum evangelicae concursationes quarum fructus uberrimi fuerunt.
Non solum omnes scholae munere suo fungi potuerunt, sed
etiam novae apertae sunt.
In recentissima ex missionum stationibus, dor,'us curialis et
officium et non parva ecclesia exstructa sunt.
Et ubique vita christiana ampliatur.
In Bokongo, dummodo Gubernium act illud aedificandum in
Alooto spatium necessarium det, minus dioecesanum seminarium,
in honorem B.M.V. Matris Laetitiae ctedicatum, auspicatum est die
1 septembris 1961, rectore P. W ALKIERS, cum duodeviginti alumnus.
Hodie Missio in Bikoro condita ante triginta quatuor annos
et in dioecesim crecta die 10 novembris 1960, complectitur :
23 Missionarios europaeos, 4 fratres coadiutores C.M., 8 fratres
Scholarum Christianarum, 25 Sorores europaeas, 22 seminaristas,
5 fratres indigenes, 15 sorores indigenes, 142 catechistas, 22 204
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c...tholicos, 6 008 catechumenos, 79 scholas cum 8 349 pueris
puellulis.

et

2 060

[829]
Jeremiah T WOMEY, Blackrock).
Die 9 mensis octobris profecti
sunt duo alii confratres Hiberniae, PP. Henricus S MITH et 1oannes
J OHNSON, in Africam Occidentalem, ibi cum tribus confratribus
lam in dioecesi Calabarensi laborantibus collaboraturi.
PROVINCIA HIBERNIAE ( P.

Confratres in Africam Missi. —

∎ 830:
lubilaeum. — Die 23 septembris rite celebratum fuit iubilaetim Patris Ioannis O ' CONNELL c dont() Sancti Ioseph apud
Blackrock qui sexaginta abhinc annos factus sacerdos pleno
vigore laborat in vinea Domini, praescrtim in confessionali.

1831;
(P. Luigi V AGAGCINI. 30 octobris 1961).
In clomo nostra Senensi,
diebus 25-26 iulii 1961, habita est consueta Convocatio iuvenum
sacerdotum qui praesertim ad praedicandas missiones addicti
sunt, ut praedicatio nostra iterum atque iterum adaptetur modernis circumstantiis et auctitoribus.
Mane P. Petrus C ASTAGNOLL meditationes dictavit de praedicatione Verbi Dei necnon de virtutibus quibus praeco Verbi Dci
pollere debet.
Lectiones habuit in primis R. Raphael G IACHINO, superior
nostrae domus Genuensis, qui ad sequentes conclusiones nos
perduxit : 1. Penitius cognoscendus est animus hominum qui
hodic vivunt, praescrtim iuvenum, secundum ciusdem anirni varios
adspectus ; 2. Praedicatio nostra magic aptanda est ad necessitates mundi actuales, et quidem in genere redeundo ad praedicationem biblico-liturgicam, cuius praeclara exempla in scriptis
Ecclesiae primitivac habentur, speciatim in decursu missionum,
<mac tamen substantiatiter eadem themata evolvere debent, quae
hucusque tractata sunt.
P. Edgardus Fri locutus est de subsidiis ad praedicationem,
cum in finem ut in quacumque domo nostra, praesertim in its
ciomibus in quibus opus missionum praecipuum est, bene cognoscantur et assidue adhibeantur.
Insuper P. Iosephus MENICHELLI, pro sua qualitate membri
Commissionis de Apostolatu Laicorum in Concilio Oecumenico,
locutus est de Concilio ipso, de modo quo praeparatur et quo
ad fideles christianos de eodem Concilio loquendum erit.
Optatur ut hic Congressus optimos feral fructus apud iuvenes
socerdotes Provinciae Romanae, qui satis numerosi et bene attenti
interfuerun t .
PROVINCIA ROMANA
Conventus

iuvenum sacerdotum. —
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[8327
Secessus pro fratribus coadiutoribus. — In eadem domo diebus 27 iulii 5 august! habitus est consuctus secessus annualis pro
omnibus Fratribus Coadiutoribus Provinciac Romanae, in quo.
P. Edgarchis Fri meditationes dictavit.

:8331
Fr. loannes FEMMINELLA. — Durante hoc secessu spirituali
pro Fratribus Coadiutoribus piissime obiit in Domino Frater
loannes F EMMINELLA, 73.um actatis annum agens, vocationis vero
42.um. Per fere totam vitam suam in nostra communitate hic
Frater officium exercuit Intirmarii, eximia praebens exempla.
patientiae et caritatis. Requiescat in pace !

8341
Secessus pro Superioribus. — Prima vice habitus est in eadem
nostra domo Senensi secessus spiritualis pro omnibus superior,bus domorum Provinciae Romanae simul coadunatis et meditationes dictante P. Guidone C OCCHI, e domo nostra Genuensi,
diebus 5-14 augusti.
Ne,n•••••••n••••

AMERICA
[8351
VICE-PROVINCIA ANCELORUM (« Los Angeles ») (secundum The
Afontebello l'incention).
In Montebello, die 27 septembris 1961. — Seminario Sancti Vin-

centii novae aedcs super additae sum, quarum ritus benedictionis dici 27 septembris assignatus erat.
Rev. P. Z IMMERMAN, assistens Rev.mi Superioris Generalis,
cui assiclebant P. John S IIARPE (qui full praefati seminarii primus superior anno 1954), et P. William M AIIONEY, superior seminarii Reginae Cleri in Tucson, — missam sollemnem litavit ; qua
durante, Rev. P. T AGGART, Visitator Provinciae Orientalis, sermonem habuit.
Insuper aderant Exc.mus M ANNING, auxiliarius archiepiscopi
Angelorum » ; Rev. P. S TAKELUM, Visitator Provinciac Occidentalis ; Rev. P. R ICHARDSON, vice visitator Angelorum » ; Rev..
P. H YMEL, vice-visitator Novae Aurcliae, et omnes superiores Caliphorniae, et nonntilli bencfactores.
;836::
PROVINC1A MEXICANA (P. Elias V ELAYOS, Ciudad Madero, die-

26 septembris 1961).
Missionarii C.M. in Municipio

«

Ciudad Madero » (Tamaulipas). —

Mense oetobri tam! 1960, presbyter! C.M. urbcm Ciudad Aluderc;•
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ingressi sunt ad suscipiendam novam paroeciam, a territorio
paroeciae S. Cordis Iesu decerptam, quam sub invocatione
S. Vincentii a Paulo Exc.mus Ernesto CORRIPIO AHUMADA, episcopus Tampicensis, erigebat per decretum datum die II octobris
eiusdem anni, in festo Maternitatis B.M.Virginis. Quo decreto
patebat confratribus nostris aditus ex officio ad praedictam urbem.
Profecti urbe Mexico, PP. Macario DEHESA et Angel DIAZ de
CERIO Exc.mo episcopo se obtuterunt, qui dignatus est ecclesiam
Sacrae Familiae in Refineria Madero invisere, ut sisteret Missionarios coram fidelibus huius coloniae, traderctque sic paroeciam
sodalibus Congregationis Missionis.
Die 25 octobris advenit urbem Ciudad Madero P. Elias VELAYOS,
qui, a curia episcopali reituntiatus parochus die 19 decembris,
exeunte eodem mense, expletis omnibus requisitis a Iure Canonic° et Synod() dioecesana, munus iniit in sacello Sacrae Familiae, adstantibus Exc.mo Jose BETANCOURT, P. Angel DIAZ et
sodalibus Actionis Catholicac vici Refineria.
Mense octobri P. DEIIESA regressus est in ecclesiam B.M.V.
Immaculatae in districtu foederali, mense autem maio 1961
P. Jose Miguel GARATEA advenit tanquam vita rius cooperator.
Mense octobri 1960, paroecia complectebatur sequentes ecclesias vel sacella : S. Vincentii, S. Iosephi, Sacrae Familiae.

In

die 2 iulii 1961, Exc.mus CORRIPIO AHUMADA, episcopus
CIUDAD MADERO
de TAMPICO ecclesiam Sancti Vincentii a Paulo laenedicit.
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In

14

CIUDAD MADERO »

(MEXICO),

acclesia Sancti Vincentii a Paulo.

1. Sacellum sancti Vincentii. — Loco sacelli exigui ex ligno
fabrefacti, die 14 decembris 1960, sodales vincentiani initium
dederunt novo sacello ampliori et solidis matcriis cxstructo,
cuius paulatim exsurgebant columnae, rectum, parietes latericiae, turris elegans et procera. Imago sancti Vincentii in tabula
ccdrina depicta, habitu corporali praedicantis et manu crucifixum tenentis, praesidet acdificio, cuius mcrementum velox admirationem movet intucntium. Templum die 2 iulii 1961 solemniter
cultui apertum est. Exc.mus episcopus illud dignatus est benedicere, assistentibus P. Elias V ELAYOS, Exc.mo Jose B ETANCOURT,
Justo A RTASO, M URILLO et G ARATEA, necnon choro Seminarii ConciIiarii et turba multa fidelium. Exc.mus episcopus vcrba fecit ad
populum ; postea, caerimoniam liturgicam festa civilia secuta
stint.
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Sacellum sancti loseplzi. — Invenitur in pago La Barra,
c ligno constructum, et binas tantum c quatuor parictibus habcns,

quibus plane insufTicienter munitur contra vehementem aquilonem vulgo el norte dictum, qui his locis exoriens interdum flat
tam violenti raptu ut per vial ambulare nequeant vicini.
Fausto affectu incolartun praevideri potest novi templi aedificatio.
Sacellum B.M.V. a Sacro Nutnismate. — Mense ianuario
1961, Collegium Agricolarum Coloniae Hipodromo dictae aream
obtulit in angulo futurae plateae huius Coloniae, ut cxstrueretur
ecclesia. Meuse febt uario, sacellum B.M.V. a Sacro Numismate
aedificari coeptum est, e ligno factum, perinde ac ceterae habitationes Coloniae. P. Elias V ELAYOS, parochus, illud benedixit
die 25 fehruarii, qui dies erat ultimus exercitiorum temporis
Quaclragesimae. Colonia Hipodromo relative recens est, quippe
quae his duobus annis aggregata est.
4. Sacellwn Sacrae Familiae. — Iam exstructam, sed interiors supellectili carcntem, hanc ecclesiam sodales nostri susceperunt. luxta templum exstat domus, parva quidem sed apta.
Structura aedis arte architectonica recenti et. aliquantulum singulari concepta est, parte antica ellipsim cfformante, fronte
autem plana ; fenestrae, eiusdem altitudinis ac parietes, a vento
norteD proteguntur alternantibus parietibus, quae ad modum
hyperthyrorum disponuntur. Pulchram hanc ecclesiam annis
praeteritis construxit stmlitun ardcns atquc pium incolarum Colo.
niarum Refineria, El BOSqliC, Nuevos Proyectos et Siete y Medio.
Sistitur in parte media territorii paroecialis, quae est etiam proculdubio pars cultior. Harum Coloniae incolae, antea quasi dereheti, magno adiurnento fucrunt Missionztriis, domum eorum
ornando, hortum colendo, aliaquc bcneficia pracstando.
Associationes Actionis Catholicae matronarum ac puellarum
singulari studio se impendunt ; viri ctiam, maiori licet silcntio,
sed halt(' minori efficientia laborant.
Mense maio 1961 exorta est associatio Filiarum Mariae Immaculatae, non plures quindecim, sed augeri numero cupientes.
Iubente Rev. P. Elias A LDUAN, visitatore, multiplicabitur
numerus mansionum, ut act Inessem illam multam plures mitti
possint operarii.
Si faverint anni, haec paroecia inter optimas c nostril
numerari poterit. Confratres nostri, grato ac reverenti animo
tidelium rccreati, hilariter operi incumbunt, ac spe bona in
futurum prospiciunt. Faxit Deus ut cis, opitulante B. Vincentio,
res prosperc even i a n t.

VSI.PER. 255.77005 V775
v.35 1962

Vincentiana.

PROXIMA ANNIVERSARIA (1962)

'837

Mart :
Pie 3 : P. HENNICKEN Wilhelm (San Jose de Costa Rica), 50 annos
sacerdotii.
Die 3 : P. SCHEUEGEN Richard (San José de Costa Rica), 50 sacer
dotii.

Aprilis :
Die 6 : P. B ORN Castor (Niederprum), 60 vocationis.
Die 13 : P. HoTzE Johann (Satz Josd de Costa Rica), 50 \ ocationis.
Die 13 : F. TOBAR Julian (Madrid), 60 votorum.
Die 13 : P. WUNDERLICH Kornelius (San José de Costa Rica),
50 vocationis.
Die 19 : P. R EMIERS Jean (Donuts Maternae), 60 vocationis.
B ATINI Guido (Roma), 60 sacerdotii.
Die 20 :
Die 27 : P. M ARTIN kmacio (Madrid). 70 vocationis.

LIBER ACCEPTUS

1838
: Nasza Przeszlosc (Notre Passe, Etudes
sur l'Histoire de l'Eglise et de la Culture Catholique en
Pologne) t. XIV, Krakow 1961 (316 p.).
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